






Abstract. Greek  terracottas  of male  and  female  players  is  a  valuable 
subject of investigation for understanding the function of music in the 







left  elbow, while  holding  a  stringed  instrument.  This  is  the  typical 
banqueter  motif  that  is  found  in  funerary  and  sacred  contexts  in 
southern Italy and Sicily from  the Archaic period  to  the beginning of 
the Hellenistic Age.  In  this  paper,  it will  be  argued  that  the  instru‐











survey  in understanding  the  function of music  in  sacred  sphere. 
The figurines are valuable testimonies, transmitting musical mean‐
ings that the ancient observer, who possessed the same communi‐





votives  allows  us  to  explore  the musical  instruments  related  to 
worship and the ritual sphere,2 on the other, it is necessary to un‐
derstand the meaning of the “musical offering” evoked by the rep‐




the  communities:3  in  these  cases, musical performances  strength‐
ened social  ties, and created  the opportunity  for young people  to 
present  themselves  as members  ready  to  actively  enter  into  the 
society of adults.  
Among  these  relevant  representations  of musical  iconography, 
one of  the more  engaging  is  that of  a  reclining male  figure who 
supports himself on his  left  elbow, while he holds a  stringed  in‐
strument. This  is  the  typical banqueter motif  that  is  found  in  fu‐
nerary  and  sacred  contexts  in  southern  Italy  and  Sicily  from  the 
Archaic period to the beginning of the Hellenistic Age. It also will 
be argued  that  the  instruments depicted on  these  terracotta  figu‐
rines found in the sanctuaries offer the opportunity to understand 









TERRACOTTA  FIGURINES  OF  BANQUETERS  HOLDING  THE  LYRE 
(OR BARBITOS) IN THE WEST  
Terracotta  figurines  representing banqueters holding  instruments 
have been brought to light at a number of sites around the eastern 
Mediterranean,4  such  as  at Lindos,  Samos, Claros,  and  at  sites  in 












                                                 
4 Mollard‐Besques 1954, 14 B 79, tav. X (Tespie); 20 B 115, tav. XV (Tebe); 83 C 







7  Bartoccini  1936,  152‐60,  74,  fig.  48,  49,  50,  54;  Belli  1970,  198‐9; Abruzzese 





















All  the banqueters are portrayed  reclining with head and  torso 
turned  frontally  toward  the  viewer,  but  with  the  lower  body 
shown  in  profile,  the  right  knee  bent  and  the  left  leg  extended. 
Typically,  a  himation  covers  the  left  shoulder  and  arm  and  falls 
over the body and legs in wide, curving and oblique folds. The left 












guments  in  favor  of Dionysus  are  based  on  the drinking vessels 
held by the male figure, which are related to the symposion. How‐
ever, considering the diffusion of this class of votives and the com‐
parisons  that have been made with  reliefs depicting  the  funerary 
symposion from the Late Classical to the Hellenistic periods,13 most 
often the banqueter has been viewed as belonging to the funerary 




                                                 











spread diffusion  and production of  this  iconographic motif  from 
the 7th to the 4th centuries B.C. He also suggests a consideration of 
the  representation of banqueters on a  case‐by‐case basis, keeping 
in mind  the polysemic nature of  terracottas  and  the differing  ar‐
chaeological  context  within  which  the  figurines  were  found.  In 
more  recent  studies  the  connection  between  the  Tarantine  ban‐
queters and  the  funerary  realm has been dismissed altogether,  in 






fundamental component. However,  it needs  to be  taken  into con‐
sideration  that,  according  to  literary  and  figurative  sources,19  the 
lyre  (Figure 3) and  barbitos  (Figure 4) accompanied different per‐
formances  because  of  their  acoustic differences. The  barbitos was 
the  preferred  instrument  to  accompany  singing  at  banquets  be‐
cause its low pitch and volume were suitable for a small space. Yet 
the  figurines holding  the  lyre or barbitos  from Taranto reveal  that 
these instruments also belong to the funerary realm,20 where repre‐
sentations  of  banquets  accompanied  by music mimic  the  earthly 
pleasures of the banquet in the joys of the afterlife.21 
 
















The  lyre or barbitos seem  to offer clear references  to a retrospec‐
tive  representation of  the deceased and  to his socio‐political  role. 
On  the one hand,  the representation of these musical  instruments 
may be a reference to elements of Greek paideia, but on  the other, 






sical  symbols” of  their  status  and  age. Furthermore,  the  stringed 
instruments  could  characterize  the  socio‐political  role  of  the  de‐
ceased, offering praise to his arete and his cultural background; in 
fact, as is well known, musical paideia, particularly those involving 













Terracotta  figurines  representing  reclining  banqueters  holding  a 
lyre  that were  found  in  the  sanctuary  complex  at Centocamere‐
Marasà South in Locri23 document a votive function as it relates to 
these  rituals.  In  this  Locrian  sanctuary  complex  there were  two 
distinct places dedicated  to Aphrodite  (Figure  5).24 The  first was 
the u‐shaped stoa that remained in use from the late 7th to the mid‐
dle of  the  4th  century B.C. The  second was  a  late  archaic,  sacred 
building adjacent to the u‐shaped stoa, which was the actual place 
of worship.  In  the u‐shaped  stoa  there was a  large  central  court‐
yard  that  is believed  to have held ritual banquets related  to cere‐
monies dedicated to Aphrodite (Figure 6).25 In this sacred place the 



































objects  for  the  banquet,  such  as  the  rhython,  the  kantharos,  the 
phiale,30 and the lyre. A fragmented male figurine from this corpus 
that dates to the first half of the 5th century B.C. may be singled out 
for  its  particular  iconography  (Figure  7).31  The  figure  is  shown 
holding a  lyre by one of  the  two arms of  the  instrument, both of 
which  are  markedly  curved,  connected  by  a  yoke  with  square 
ends, and are incorporated into a sounding box made from tortoise 
shell. The strings are depicted together in a relief, but they are not 
distinguishable  from one another. A  second noteworthy  example 
from  this  corpus dating  to  500‐470 B.C.  is very  similar  to  a  frag‐
mentary  figurine  found  in  a Locrian domestic  context,32 where  a 



















ticipating  in a ritual banquet.  In  this case,  the reclining banqueter 
holding the lyre could be related to some particular aspect of mu‐





lective worships36 were  celebrated  in order  to protect against  the 
dangers  of  navigation.37  The  solemn  and  sacred  character  of  the 
rituals derived not only  from  the consecration of wine consumed 









































u‐shaped  stoa  as an offering of  the new bridegroom  to  the  com‐
munity  in  the days after his wedding.43  It  is probable  that  the re‐
clining banqueters holding several objects, among which was  the 






11)47  found  in same  sacred area,  similar  to an auletris depicted  in 
the same pose on a pinax found  in the Persephoneion,48  is a further 
figurative  reference  to  the  nuptial  sphere  and  its  related  rituals. 
The female figures sitting next to the reclining banqueters found in 
funerary  contexts  have  been  interpreted  as  the  bride  of  the  de‐
ceased.49 This  interpretation does hold  true  for  the  female  figures 
represented next to the banqueters found in sacred contexts in Lo‐
cri,  as well  as  in  the  habitation  area.50  If  the  figures  of  reclining 
banqueters holding objects are recalling the activities of the Locri‐

















ta  representations evoke  the wedding  rituals. The marriage as an 
initiation was formed by a series of actions, including participation 
in  the banquet  to  strengthen new  ties between  the  families.51 For 
this reason,  the  introduction of a new wife  inside  the community 
had a religious and civic meaning. Thus, the female musician play‐
ing the aulos on the pinax can be considered to be a young bride;52 







                                                 
51 Barra Bagnasco 2009, 222‐3. 






























and warrior virtues, music was  an  irreplaceable  element  to  rein‐
force  the  relationship  between members  belonging  to  the  same 
group. Moreover,  the  representation of  the  lyre  is a  further  refer‐








the representations of  the  lyre could be related  to  the presence of 
the instrument in the Locrian tombs – with other objects related to 
the male sphere – also concentrated around the Late Archaic to the 
Classical periods,56 and  lasting until  the middle of  the 4th century 
B.C. (Figure 12).57 Furthermore, in view of the role assigned to the 
lyre  in  the Locrian male  sphere,  one wonders  if  the  instruments 






for  different  age  groups  involving  males  from  adolescence  to 
adulthood. Keeping this in mind, we can also understand the pres‐
ence  of  the  reclining  banqueters  holding  the  lyre  at  Agrigento 










ure 14),60 where  it  is  likely  that  ritual banquets were celebrated.61 
Moreover,  two  figurines of  a young  seated man playing  the  lyre 
were discovered  in  the votive deposit of Piazza San Francesco  in 
Catania (Figure 15).62 
A. Pautasso63 has underscored the fact that the Piazza San Fran‐
cesco  deposit  had  the  same  features  as  the  other  “international“ 
sanctuaries in the Mediterranean during the Archaic period. These 
sanctuaries were dedicated  to  female deities,  such as Hera, Arte‐
mis, Aphrodite,  and Demeter,  and were  the  locus  of  numerous 
dedications  of  terracotta  figurines  representing  females  holding 
flowers,  fruits,  and  garlands. The  goddesses  in  these  sanctuaries 
had the task of regulating the entry of new generations into socie‐
ty,  and  under  their  protection  girls  gained  social  integration 
through marriage, while  boys  acquired  the  status  of  citizen,  be‐
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